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…zet : Bu •alÝßma, Van ekolojik koßullarÝnda yetißtirilen bazÝ •ilek •eßitlerinin •i•ek tozu •imlenme oranlarÝnÝ ve •i•ek tozu Ÿretim
miktarlarÝnÝ belirlemek amacÝyla yapÝlmÝßtÝr. Denemeler YŸzŸncŸ YÝl †niversitesi Ziraat FakŸltesi Bah•e Bitkileri BšlŸmŸ AraßtÝrma ve
Uygulama Bah•esi ve LaboratuvarlarÝnda 1997-1998 yÝllarÝnda yŸrŸtŸlmŸßtŸr. ‚ilek •eßitlerinin •i•ek tozu •imlenme oranlarÝ in vitro
koßullarda Ôpetride agarÕ yšntemine gšre (% 1 agar + % 0, 10, 15 ve 20 sakkaroz konsantrasyonlarÝnda), •i•ek tozu Ÿretim
miktarlarÝ ise Ôhemasitometrik lamÕ yšntemi ile saptanmÝßtÝr.
‚imlendirme denemelerinde kullanÝlan 7 •ilek •eßidinin (Cruz, Tufts, Brio,Tioga, Vista, Aliso ve 216) •i•ek tozlarÝ genel olarak % 1
agar + % 15 ve % 20 sakkaroz konsantrasyonlarÝnda en iyi •imlenme gšstermißlerdir. Birinci deneme yÝlÝnda en yŸksek •i•ek tozu
Ÿretim miktarÝ 216 (Doritt) (42422 adet) •eßidinde, ikinci deneme yÝlÝnda ise Tioga (51937 adet) •eßidinde saptanmÝßtÝr.
Anahtar SšzcŸkler : ‚ilek, •i•ek tozu

An Investigation on the Pollen Production Capacities and Germination Rates of Some Strawberry Cultivars
Abstract : This investigation was conducted to determine the pollen germination rates and the pollen production capacities of some
strawberry cultivars grown in Van ecological conditions. The experiments were carried out at the Department of Horticulture,
Faculty of Agriculture, University of YŸzŸncŸ YÝl in 1997-1998. The examinations of pollen germinations were done in vitro by the
Ôagar in plateÕ method (0, 10, 15, and 20 % sucrose solutions with 1 % agar). The pollen production capacities were determined
by the hemacytometric method.
Seven strawberry cultivars (Cruz, Tufts, Brio, Tioga, Vista, Aliso and 216), which were tested in germination experiments, gave the
best results in 1 % agar + 15 % and 20 % sucrose concentrations. In the first trial year, 216 (Doritt) (42422) had the highest
pollen production capacity, in the second year Tioga (51937) had the highest.
Key Words : Strawberry, pollen

Giriß
‚ok geniß ekolojik sÝnÝrlar i•erisinde yetißebilme
imkanÝna sahip nadir meyve tŸrlerinden olan •ilek, gerek
aromasÝ ve lezzeti, gerekse gšrŸnŸßŸndeki cezbedici šzelliÛi nedeniyle •ok sevilerek tŸketilen bir meyvedir.
TŸrkiyeÕnin hemen her bšlgesinde •ilek yetißtiriciliÛi
yapÝlabilmesi, bu meyvenin pazarda daha uzun sŸre
bulunmasÝna olanak saÛlamaktadÝr (1).
Kaliteli ve yŸksek verimli ŸrŸn elde etmek modern
meyvecilik anlamÝnda •ilek yetißtiriciliÛinde de temel
hedeftir. Bu ama•la, teknik ißlemler yanÝnda, tozlanma ve
dšllenmeye ilißkin sorunlarÝn bilinmesi ve bu sorunlara
yšnelik •šzŸm yollarÝnÝn bulunmasÝ gerekmektedir.

‚ileklerde ta• ve •anak yapraklar beß ve beßin katlarÝ
olup her •anak yapraÛÝn yanÝnda birer adet braktecik
bulunur. Erkek organlarÝn sayÝsÝ ise •eßitlere gšre farklÝlÝk
gšstermektedir. Bu nedenle, erkek organ sayÝlarÝnÝn belirlenmesi de olduk•a šnemlidir. Her •i•ekteki genißlemiß ve
etlenmiß bir •i•ek tablasÝ (receptacle) Ÿzerinde yer alan
100-600 kadar pistil bulunmaktadÝr. OsmanlÝ •ileÛi gibi
bazÝ •eßitlerde ise morfolojik kÝsÝrlÝk sšz konusu
olduÛundan erkek organlar hi• olußmamaktadÝr. Bu •eßit
i•in mutlaka uygun bir tozlayÝcÝ •eßide ihtiya• duyulmaktadÝr (2). Yine bazÝ •eßitlerde •i•ek organlarÝ normal
gelißmiß olmakla birlikte eßey hŸcrelerinin gelißimindeki
aksaklÝklar sonucu kaliteli ve bol miktarda ŸrŸn almak
699

BazÝ ‚ilek ‚eßitlerinde ‚i•ek Tozu †retim MiktarlarÝ ve ‚imlenme OranlarÝnÝn Belirlenmesi †zerinde Bir AraßtÝrma

sorun olabilmektedir. Bunun dÝßÝnda bazÝ •eßitlerinde
•anak ve ta• yapraklarÝn dißi organlarÝn Ÿzerini deÛißik
dŸzeylerde kapatmasÝ da meyvelerde ßekil bozukluklarÝna
neden olmaktadÝr (3).

yŸrŸtŸlmŸßtŸr. Deneme materyalini, Cruz, Tufts, Brio,
Tioga, Vista, Aliso, 216, Selva, Chandler, Douglas ve
Pajaro •ilek •eßitleri olußturmußtur.

‚ilekte •i•eklenme uzun bir dšneme yayÝldÝÛÝ i•in, don
olayÝ ŸrŸnŸn tamamÝna zarar vermemektedir (4). Ancak
•ilekte meyve tutumu i•in yeterli bir tozlanma ve dšllenmenin olmasÝ gereklidir (5).

‚i•ek tozu •imlendirme denemelerinde petride agar
•imlendirme metodu kullanÝlmÝßtÝr. Denemeler % 0, 10,
15 ve 20 sakkaroz i•eren %1Õlik agar ortamlarÝnda iki
yinelemeli olarak yapÝlmÝßtÝr. Her petri kabÝnda, tesadŸfen
se•ilen 4 ayrÝ bšlgede ÝßÝk mikroskobu altÝnda gšrŸntŸ
alanÝndaki •imlenen ve •imlenmeyen •i•ek tozlarÝ
sayÝlarak, •imlenen •i•ek tozlarÝ toplam •i•ek tozu sayÝsÝna
oranlanmÝßtÝr (8).

TozlanmasÝ bšceklerle olan meyve tŸrlerinde, •i•eklenme zamanÝ meydana gelen yaÛÝßlÝ veya sisli havalar,
kurak rŸzgarlar bal arÝsÝ baßta olmak Ÿzere tŸm tozlayÝcÝ
bšceklerin aktivitelerini etkilemeleri a•ÝsÝndan olduk•a
šnemlidir.
Partenokarpik yoldan meyve veren bazÝ tŸr veya
•eßitler dÝßÝnda tohum ve meyve olußumunun ilk koßulu
•i•ek eßey organlarÝ ve eßey hŸcrelerinin saÛlÝklÝ
gelißmesidir. Bitkilerde erkek eßey hŸcresi olan •i•ek
tozlarÝnÝn saÛlÝklÝ gelißmesi, canlÝlÝk ve •imlenme yeteneklerinin yŸksek olmasÝ, dšllenme olayÝnÝn baßarÝlÝ bir
ßekilde sonu•lanmasÝnda bŸyŸk šnem taßÝmaktadÝr. AyrÝca
bir •eßidin •i•eklerinde Ÿretilen toplam •i•ek tozu miktarÝnÝn yŸksek olmasÝ da olduk•a šnemlidir (6).
BŸtŸn bu nedenlerden dolayÝ diÛer meyvelerde olduÛu
gibi •ilekte de tozlanmada olabilecek bir aksaklÝk meyve
verim ve kalitesinde azalmalara yol a•acaktÝr. Bir •eßidin
•i•ek tozu Ÿretim miktarÝnÝn yanÝnda •i•ek tozlarÝnÝn •imlenme yeteneklerinin in vitro koßullarda belirlenmesi,
gerek yetißtiricilik gerekse Ýslah •alÝßmalarÝ a•ÝsÝndan
olduk•a šnemlidir.
†lkemizin hemen her yerinde pratik anlamda yetißtiriciliÛi yapÝlan •ileÛin, Van ekolojik koßullarÝnda ticari
anlamda da yetißtirilebileceÛi yapÝlan araßtÝrmalarla ortaya
konmußtur (7). Bununla birlikte bu yšrede yetißtirilen
•ilek •eßitlerinin •i•ek tozu •imlenme oranlarÝ ve •i•ek
tozu Ÿretim miktarlarÝ hakkÝnda bu gŸne kadar herhangi
bir araßtÝrma yapÝlmamÝßtÝr. Bu ama•la araßtÝrmada, bazÝ
•ilek •eßitlerinin Van ekolojik koßullarÝnda •i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ ve labaratuvarda in vitro koßullarda •imlenme yetenekleri incelenmißtir.

Materyal ve Metot
Materyal
Bu araßtÝrma 1997-1998 yÝllarÝnda YŸzŸncŸ YÝl
†niversitesi Ziraat FakŸltesi Bah•e Bitkileri BšlŸmŸ
AraßtÝrma ve Uygulama Bah•esi ve LaboratuvarlarÝnda
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Metot

Üncelenen •ilek •eßitlerinin •i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ
hemasitometrik yšntem kullanÝlarak yapÝlmÝßtÝr (6). Bu
ama•la 1997 yÝlÝ Haziran ayÝnda, 1998 yÝlÝnda ise MayÝs
ayÝnda henŸz a•mamÝß ancak a•mak Ÿzere olan 20 adet
•i•ek toplanarak anterleri sayÝlmÝß ve onarlÝ 2 yinelemeli
olarak renkli ßißelere alÝnmÝßtÝr. Þißeler aÛÝzlarÝ a•Ýk
ßekilde gŸneß alan bir pencere šnŸnde bekletilmiß ve
anterler patladÝktan sonra sayÝmlar yapÝlmÝßtÝr. Bu yšntemle ayrÝca •i•ek tozlarÝnÝn varsa morfolojik anormallikleri de incelenmißtir. Selva, Chandler, Douglas ve Pajaro
•ilek •eßitleri ikinci deneme yÝlÝnda bitkilerin genel durumlarÝnÝn iyi olmamasÝ nedeniyle denemeye dahil
edilmemißlerdir. ‚i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝnÝ belirleme
•alÝßmalarÝ 1997 ve 1998 yÝllarÝnda, •i•ek tozu •imlendirme testleri ise 1998 yÝlÝnda yapÝlmÝßtÝr.
Denemelerden elde edilen verilerin istatistiksel analizleri, tesadŸf parselleri deneme deseninde yapÝlmÝß ve ortalamalar Duncan testine gšre karßÝlaßtÝrÝlmÝßtÝr.

Bulgular ve TartÝßma
Denemede kullanÝlan •ilek •eßitlerinin •i•ek tozlarÝnda
% 1 agar ortamÝna eklenen farklÝ sakkaroz konsantrasyonlarÝnda belirlenen •imlenme oranlarÝ Þekil 1Õde sunulmußtur.
KullanÝlan deÛißik sakkaroz konsantrasyonlarÝnÝn
•eßitlerin •i•ek tozu •imlenme dŸzeylerine etkileri istatistiksel anlamda farklÝ olmußtur. Deneme •eßitlerinden
Cruz, Tioga ve Aliso dÝßÝnda diÛer •eßitlerde en yŸksek
•imlenme % 15 sakkaroz i•eren agar ortamÝnda ger•ekleßmißtir. % 15 sakkaroz konsantrasyonunda en yŸksek
•imlenme oranÝ % 51.3 (Tufts), en dŸßŸk •imlenme oranÝ
ise % 31.6 (Cruz) olarak ger•ekleßmißtir. Aliso, Tioga ve
Cruz •eßitleri ise % 20 sakkaroz konsantrasyonunda
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diÛer ortamlara gšre daha iyi •imlenme gšstermißlerdir.
% 20Õlik konsantrasyonda ise •imlenme oranlarÝ % 57.8
(Tioga) ile % 47.2 (Aliso) arasÝnda deÛißmißtir. Eti ve ark.
(9), bazÝ melez •ilek tiplerinde •i•ek tozu kalitesi ve Ÿretim miktarlarÝ Ÿzerinde yaptÝklarÝ bir araßtÝrmada en iyi
•imlendirme ortamÝ olarak %10 ve %20 Ôlik sakkaroz
ortamlarÝnÝ saptamÝßlardÝr. Paydaß ve ark. (3), bazÝ •ilek
•eßitlerinin •imlendirme testlerinde en yŸksek •imlenme
oranlarÝnÝn % 20Õlik sakkaroz konsantrasyonunda ve %
43.20 (Selva) ile % 63.20 (216) deÛerleri arasÝnda
ger•ekleßtiÛini ancak, Selva •eßidinde % 15 sakkaroz
konsantrasyonunda da % 20Õlik konsantrasyona yakÝn
deÛerler alÝndÝÛÝnÝ belirlemißlerdir. Eti ve ark. (10)
tarafÝndan yapÝlan bir •alÝßmada badem •eßit ve tiplerinde
genel olarak % 15 sakkaroz •šzeltisi en uygun •imlendirme ortamÝ olarak belirlenirken bazÝ tiplerde % 10
ve % 20Õlik •šzeltilerde de yŸksek deÛerlere ulaßÝlmÝßtÝr.
†lger (8) ise Ÿzerinde •alÝßtÝÛÝ kiraz •eßitlerinde en yŸksek
•imlenme oranÝnÝn % 15 sakkaroz i•eren agar ortamÝnda
belirlendiÛini ve •imlenme oranlarÝnÝn % 26 (Salihli) ile %
11 (Hedelfinger) deÛerleri arasÝnda deÛißim gšsterdiÛini
bildirmißtir. Bu sonu•lar bizim araßtÝrma bulgularÝmÝzla
bŸyŸk oranda uyum gšstermektedir.

gšsteren bir •i•ekteki ortalama anter sayÝlarÝ arasÝndaki
fark istatistiksel olarak šnemli bulunmamÝßtÝr (Tablo 1 ve
2).

Deneme kapsamÝnda 1997 yÝlÝnda 11 (Cruz, Tufts,
Brio, Tioga, Vista Aliso, 216, Selva, Chandler, Douglas,
Pajaro), 1998 yÝlÝnda ise 7 (Cruz Tufts, Brio, Tioga, Vista,
Aliso ve 216) •ilek •eßidinin •i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ
belirlenmißtir.

1998 yÝlÝnda ise morfolojik homojenlik bakÝmÝndan en
dŸßŸk deÛere Brio (% 62.5) •eßidi sahip olurken, en yŸksek deÛere Tioga (% 88.0) •eßidinin ulaßtÝÛÝ
belirlenmißtir. Bu deneme yÝlÝnda morfolojik homojenlik
deÛerleri a•ÝsÝndan •eßitler birbirlerine •ok yakÝn
dŸzeylerde bulunmuß olup, •eßitler arasÝndaki farkÝn istatistiksel olarak % 5 seviyesinde šnemli olmadÝÛÝ
gšrŸlmŸßtŸr.

Bir •i•ekteki ortalama anter sayÝlarÝ I. deneme yÝlÝnda
25.85 adet (Aliso) ile 23.50 adet (Selva) arasÝnda deÛißim
gšstermißtir. II. deneme yÝlÝnda ise yine Aliso (26.55 adet)
en yŸksek anter sayÝsÝnÝ verirken, en dŸßŸk deÛeri Tufts
(23.10 adet) •eßidi gšstermißtir. Her iki deneme yÝlÝnda
da, bŸtŸn •eßitlerde birbirlerine •ok yakÝn deÛerler

Bir •i•ekteki •i•ek tozu sayÝsÝ bakÝmÝndan incelenen
•ilek •eßitleri arasÝnda her iki deneme yÝlÝnda da istatistiksel anlamda farklÝlÝk bulunmußtur. 1997 yÝlÝnda bir •i•ekteki •i•ek tozu sayÝsÝ 42422 adet (216) ile 21250 adet
(Tufts) arasÝnda daÛÝlÝm gšstermißtir (Tablo 1).
1998 yÝlÝnda, bir •i•ekteki en yŸksek •i•ek tozu Ÿretimi Tioga (51937 adet) •eßidinde, en dŸßŸk deÛer ise
14062 adet ile Brio •eßidinde bulunmußtur (Tablo 2).
Bir anterdeki •i•ek tozu sayÝsÝ bakÝmÝndan denemede
incelenen •eßitler arasÝndaki farklar her iki deneme yÝlÝnda
da istatistiksel a•Ýdan šnemli bulunmußtur. I. deneme
yÝlÝnda bir anterdeki •i•ek tozu sayÝsÝ 1718.2 adet (216)
ile 881.2 adet (Tufts) deÛerleri arasÝnda bulunmußtur. Bu
deÛer II. deneme yÝlÝnda, 2064.2 adet (Tioga) ile 584.3
adet (Brio) arasÝnda deÛißmißtir (Tablo 1 ve 2).
1997 yÝlÝnda % 74.7 (Aliso) ile % 95.3 (Chandler)
arasÝnda daÛÝlÝm gšsteren morfolojik homojenlik deÛeri
bakÝmÝndan bŸtŸn •eßitlerin olduk•a yŸksek deÛerlere
sahip olduklarÝ gšrŸlmŸßtŸr.

Paydaß ve ark. (3) bazÝ •ilek •eßitleri ile yaptÝklarÝ bir
•alÝßmada, bir •i•ekteki •i•ek tozu sayÝsÝ bakÝmÝndan en
yŸksek deÛeri 216 (162927) •eßidinde, en dŸßŸk deÛeri
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‚eßitler

Bir ‚i•ekteki
Anter
SayÝsÝ

Bir ‚i•ekteki
‚i•ek Tozu
SayÝsÝ

Bir Anterdeki
‚i•ek Tozu
SayÝsÝ

Morfolojik
Homojenlik
(%)

Cruz
Tufts
Brio
Tioga
Vista
Aliso
216
Selva
Chandler
Douglas
Pajaro

24.95…D
24.20
23.95
25.40
25.35
25.85
24.70
23.50
24.60
25.25
25.35

27656
21250
27831
30234
24922
32188
42422
24375
41016
30703
35469

1113.8 bc
881.2 c
1166.7 bc
1191.8 bc
983.5 bc
1243.1 bc
1718.2 a
1057.8 bc
1665.6 a
1221.8 bc
1398.0 ab

83.7
81.0
88.5
79.7
81.7
74.7
86.2
90.4
95.3
85.9
86.5

cde*
e
cde
cde
de
bcd
a
de
ab
cde
abc

(66.19)
(64.16)
(70.18)
(63.22)
(64.67)
(59.80)
(68.19)
(71.95)
(77.48)
(67.94)
(68.44)

Tablo 1.

BazÝ •ilek •eßitlerinden 1997
yÝlÝnda elde edilen anter sayÝsÝ,
•i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ ve
morfolojik homojenlik dŸzeyleri

Tablo 2.

BazÝ •ilek •eßitlerinden 1998
yÝlÝnda elde edilen anter sayÝsÝ,
•i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ ve
morfolojik homojenlik dŸzeyleri

bcd**
de
bc
de
cde
e
bcd
b
a
cd
bcd

…D:

Ortalamalar arasÝndaki fark istatistiksel olarak 0.05 seviyesinde šnemli deÛildir.
AynÝ harfle gšsterilen ortalamalar arasÝndaki fark istatistiksel olarak 0.05 seviyesinde
šnemli deÛildir.
(**): Parantez i•ersinde gšsterilen deÛerler a•Ý deÛerleridir.
(*):

‚eßitler

Bir ‚i•ekteki
Anter
SayÝsÝ

Bir ‚i•ekteki
‚i•ek Tozu
SayÝsÝ

Bir Anterdeki
‚i•ek Tozu
SayÝsÝ

Morfolojik
Homojenlik
(%)

Cruz
Tufts
Brio
Tioga
Vista
Aliso
216

24.40…D
23.10
24.10
25.20
24.30
26.55
24.45

36875
32656
14062
51937
22344
23531
39844

1516.3 abc
1418.6 bcd
584.3 e
2064.2 a
921.8 cde
890.3 de
1615.7 ab

81.6…D (64.60)**
85.2 (67.37)
62.5 (52.24)
88.0 (69.73)
80.4 (63.72)
80.9 (64.08)
81.7 (64.67)

abc*
bc
d
a
cd
cd
ab

…D:
(*):

Ortalamalar arasÝndaki fark istatistikseli olarak 0.05 seviyesinde šnemli deÛildir.
AynÝ harfle gšsterilen ortalamalar arasÝndaki fark istatistiksel olarak 0.05 seviyesinde
šnemli deÛildir.
(**): Parantez i•ersinde gšsterilen deÛerler a•Ý deÛerleridir.

ise Douglas (80847) •eßidinde saptamÝßlardÝr. Morfolojik
homojenlik bakÝmÝndan •ilek •eßitlerinin % 71.82 (Chandler) ile % 81.56 (216) arasÝnda daÛÝlÝm gšsterdiÛini
belirtmißlerdir. Eti ve ark. (9), Pocahontas •ilek •eßidi ile
bazÝ melez •ilek tiplerinde •i•ek tozu Ÿretim miktarÝ
a•ÝsÝndan 502/B (160871) ve 489/A (152801) no lu
melezlerin olumlu sonu•lar verdiÛini bildirmißlerdir. Eti
(6), tarafÝndan yapÝlan bir •alÝßmada bazÝ meyve tŸrlerinde bir •i•ekteki ortalama •i•ek tozu miktarlarÝnÝn
•eßitlere gšre deÛißmekle birlikte bademlerde 154639
(101-23) - 55011 (48-3), turun•gillerde 604751
(turun•) - 119818 (klemantin), yenidŸnyalarda 464489
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(Hafif-•ukurgšbek) - 419981 adet (Yuvarlak•ukurgšbek) arasÝnda deÛißtiÛini, ke•iboynuzunda ise bu
sayÝnÝn 331236 olduÛu saptanmÝßtÝr. Eti ve ark. (10),
bademlerde bir •i•ekteki ortalama •i•ek tozu sayÝsÝ
bakÝmÝndan en yŸksek deÛerin Texas •eßidinde (139228
adet) ve 101-23 tipinde (154639 adet) olduÛunu, morfolojik homojenlik dŸzeyi yšnŸnden ise incelenen badem
•eßit ve tiplerinde tŸm verilerin % 99Õun Ÿzerinde
olduÛunu bildirmektedirler. Koyuncu ve AßkÝn (11), Van
ve •evresinde yetißtirilen bazÝ armut •eßitlerinde bir •i•ekteki ortalama •i•ek tozu sayÝsÝnÝn 6875 ile 2968 arasÝnda
daÛÝlÝm gšsterdiÛini saptamÝßlardÝr.

F. KOYUNCU, H. YILMAZ, M. A. AÞKIN

‚i•ek tozu Ÿretim miktarlarÝ bakÝmÝndan araßtÝrmada
incelenen •ilek •eßitlerinin Akdeniz Bšlgesinde yetißtirilen
•ilek •eßitlerinden daha az •i•ek tozu miktarÝna sahip
olduklarÝ gšrŸlmektedir. Bu durum Ÿzerine baßta farklÝ
iklim ve toprak koßullarÝ olmak Ÿzere bakÝm ve beslenme
durumlarÝnÝn da •ok šnemli šl•Ÿde etki yaptÝÛÝ
dŸßŸnŸlebilir.

Sonu•
Van GšlŸ havzasÝnda meyvecilik yapÝlabilen uygun
mikroklima alanlarda alternatif bir ŸrŸn olarak
yaygÝnlaßtÝrÝlabilecek •ileÛin, Van ekolojik koßullarÝnda

•i•ek tozu Ÿretim miktarÝ ve •i•ek tozu •imlenme oranlarÝyla ilgili yapÝlan bu •alÝßmada aßaÛÝdaki sonu•lara
ulaßÝlmÝßtÝr.
Deneme kapsamÝndaki •ilek •eßitlerinin •i•ek tozlarÝ,
kullanÝlan •imlendirme ortamlarÝ arasÝnda genel olarak %
1 agar + % 15 ve % 20Õlik sakkaroz konsantrasyonlarÝnda en iyi •imlenme gšstermißlerdir.
Bir •i•ekteki •i•ek tozu sayÝsÝ bakÝmÝndan 216 ve
Tioga •eßitleri en yŸksek deÛerleri gšstermißler, •i•ek
tozlarÝnÝn morfolojik homojenlikleri a•ÝsÝndan ise, incelenen tŸm •eßitlerin iyi sayÝlabilecek dŸzeyde olduklarÝ saptanmÝßtÝr.
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